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Abstrakt

Duke pasur parasysh përfitimet që kanë Doganat nga një sistem i mirëfilltë dhe i organizuar
duke pranuar faktin se sistemet e tilla të punës mbi të gjitha kanë nevojë dhe domosdoshmëri
për të oragnizuar edhe praktikën e auditimit. Kjo praktikë për momentin në Kosovë është vetëm
në institucionet dhe organizmat e qeverisë e jo edhe në sektorin privat. Në Kosovë nuk vërehen
investime nga bizenset kosovare në drejtim të implementimit të sistemeve të auditimit.
Unë kam tentuar që të bëjë një hulumtim rreth kësaj dukurie për të arritur disa qëllime, e para
për të shpjeguar sadopak se pse Doganat duhet te investojnë në sisteme të tilla për metodën e
auditimit dhe e dyta si aktivitetet e Auditimit te jashtem ne Dogana te jene rezultative dhe të
vetëdijësojnë stafin mbi auditimin.
Derisa në shtetet e zhvilluara auditimi është praktikë dhe aplikohet në të gjitha sektoret dhe në
të gjitha segmentet ku jeta dhe puna zhvillohet me pagesa dhe me mbikqyrje të mirëfillt, në
Kosovë kjo metodë praktikohet vetëm ne sistemin shoqëror apo nëpër institucione dhe ne kete
kontekst bene pjese dhe Dogana e shtetit respektiv.

3

Mirënjohje/Falenderim

Fillimisht falënderoj familjën time që më ka përkrahur në rrugëtimin tim prej 3 viteve në
UBT, kolegët e mi në institucionin ku punoj, sepse që të jem pjesë e ligjeratave, pjesmarrjës në
kollokfiume dhe provime I papenguar të njëjtit kan sakrifikuar duke më ndihmuar që pjesën e
punës sime ta përfundojne me dinjitet dhe përkushtueshmëri .
Do të doja që falendërimi i veqant te jëte për staffin akademik të UBT-së pa dallim, edhe
pse disa prej tyre meritojn jashtëzakonishte shumë , dhe ne si student nuk kemi rrështur së
pyeturi dhe të gjitha problemet dhe angazhimet shtesë i kan bërë me knaqësi, pastaj staffin e
administratës që na kan mbajtur të mirëinformuar për gjithqka rreth informacioneve rreth
ligjëratave, ndryshimeve të mundshme, dhe shpresoj së rrugëtimin tim të mos e ndërpres këtu ,
por ta zgjëroj horizontin e diturisë dhe në programet tjera akademike që janë te akredituara në
UBT.
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1.Hyrja
Duke u paraqitur nevoja të krijohen kushte më të favorshme për qarkullimin
ndërkombëtar të mallrave, gjithnjë e me tepër vendet tentojnë të zvogëlojnë pritje dhe
formalitetet administrative doganore me rastin e hyrjes në kufirin e vendit, kjo me qëllim që të
krijohen lehtësirat administrative për lëvizje të lirë dhe pa barriera të caktuara. Prandaj deri sa
jepet mundësia e qarkullimit të shpejt të mallrave, njëkohësisht paraqitet problemi se sa është e
mundur nga mekanizmat (kontrollet) në kufi, me rastin e hyrjes së mallit mund të kryhet
kontrolli i plote ndaj mallrave apo kompanive që ushtroj aktivitetin tregtar. Prandaj duke pasur
parasysh këtë fakt paraqitet nevoja që të fuqizohen mekanizmat e brendshëm që do të realizojnë
kontrolli financiare në mënyrë që të plotësojnë pjesën e pa kontrolluar , që nëse kompanitë kanë
apo nuk ka kryer shmangie nga detyrime doganore dhe janë përgjigjur procedurave në
përputhshmëri me ligjin.
Ne këtë problem do të kërkojmë: kriteret më të avancuar të vlerësimit të riskut, modele
apo praktika me të mira që të fuqizojmë mekanizmat e kryerjes së kontrollit financiar në brendi
të vendit pas zhdoganimit të mallrave me të drejt për të vepruar në një periudhe të caktuara në
retroaktivitet. Do te fokusohemi në kontrollin financiar - auditimin pas zhdoganimit, për arsyeje
se numri i caktuar i kompanive tregtare bëjnë përpjekje të bëjë shmangieje nga detyrime
doganore të cilat shkakton evazion fiskal dhe dëmtim i arkes se shtetit.

Studim ka për qëllim të përshkruaj strukturën, teorit, mekanizmat apo praktikat më të mira për
të bërë një kontroll financiare – auditim pas zhdoganimit sa më të plote ndaj kompanive që
ushtroj aktivitetin tregtar ndërkombëtar dhe që të njëjtat kategorizohen me nivelet të caktuara
risku, për shmangie nga detyrimet e importit. Në kuadër të këtij punimi do të kërkojmë t’i
selektojmë se cilat janë kriteret e vlerësimi të riskut, përdorimin e dëshmive dhe gjurmëve, për
të konstatuar gjendjen gjatë një kontrolli financiar, njëkohësisht t’i gjejmë elementet që
prezantohen si fakte relevante që të mundësojnë për të ndërmarr vendim të caktuar me rastin e
kontrollit financiar dhe te japin rekomandimet. Me vendim të caktuar në këtë rast do të themi
në këtë rast qe mbyllim një kontroll financiar me bindje se ka zbatuar rregullativën ligjore në
fuqi dhe me ri-inkasim të detyrimeve në raste kur vërtetohen shmangie.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURES
Historiku mbi zhvillimin e kontroll-revizionit
Historiku i kontroll –revizionit daton qysh heret para 3000 vite p.e.s në Babilonin e lashtë
300 vite p.e.s në Athinën e lashtë, dhe jane fillet e para te kontrollave bere subjekteve dhe
personave ne pergjithesi duke aplikuar kontrollat e lartecekura.
Koncepti Auditors paraqitet në Angli në vitin 1285, në një dektret të Eduardit I
Në fillim të shekullit XVI qyteti i Pizës kishte kontrollorin e saj
Më 1581 në Venecia të Italisë u themelua shoqata e parë e revizorëve me emrin “Coliegio dei
Raxonati”
Më 1974 u themelua komisioni COHEN në SHBA që merrej me çështjet me kontroll-revizionin
Më 1892 në Angli futet thirrja,, Kontabilist i autorizuar”(Chartered Accountants) i cili ka mbetë
deri në ditet të sotme.
Zhvillimi inteziv i auditimit në SHBA fillon më 1887, kur në shtetin New York është themeluar
shoqata e parë amerikane e auditorve dhe atëherë futet thirrja, Kontabilist i autorizuar publik”.
Për zhvillimin e e auditimit në Europ posaqerisht e rendësishme është themelimi i lidhjes së
auditorve të kontabilitetit në Berlin të Gjermanisë më 1896.
Më 1931, në Gjermani futet thirrja hulumtuse (ekzaminator) ekonomik, dmth auditor
(Wirtschaftsprufer) i cili ekziston edhe sot.

Zhvillimi i veprimtarisë së auditimit është lidhur ngushtë më zhvillimin e ekonomisë së tregut
dhe sigurisht nuk është e rastit që auditimi më i zhvilluar është në vendet siq janë: SHBA,
Franca, Gjermania etj.
Për zhvillimin e auditmit të jashtem me rendësi vendimtare ka qenë themelimi i instituteve
nacionale te auditorve të autorizuar,siq janë p.sh ,,Amerikan Institute of Certified Public
Accountants”AICP në SHBA, “The institute of Chartered Accountats” ICA në Britani të
Madhe,”Institute der wirtchaftsprufer” në Gjermani etj.

Qëllimet kryesore të kontrollit janë:
•

Të kufizojë dhe të parandalojë gabimet kontable, shkeljet
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•

Të kërkojë, të zbulojë dhe të korigjojë gabimet dhe shkeljet e vullnetshme dhe të
pavullnetshme

•

Të miratojë, analizojë dhe të interpretojë saktë dhe besueshëm pasqyrat e ndryeshme
financiare në tërësinë e tyre

•

Të vlerësojë, të përpilojë dhe të paraqesë momente të ndryshme, të pjesshme nga
pasqyrat financiare

•

Të vërtetojë harmonizimin kohor të plotë ose jo të plotë të çdo lloj treguesi për të sjell
konkluzione të vlefshme

•

Të nënvizojë pasaktësitë dhe dobësitë në ciklin e ndërmarrjes dhe në paraqitjen
administrative

•

Të përcaktojë të drejtat e ndërmarrjes, me qëllim që të llogariten pasiguritë e mundshme
dhe të bëhen parashikimet e sakta

Roli dhe veprimtaria e revizorit të jashtëm
•

Kontrolli i jashtëm nuk konsiderohet tani vetëm si profesion, por është shëndërruar në
një post të lartë të një funksioni.

•

Morali i fortë dhe i përsosur së bashku me karakterin e kompletuar përbëjnë cilësinë
parësore për të gjithë revizorët e jashtëm, sepse veçoria dhe rëndësia e funksionit të tyre
mund të barazohet me atë të gjyqtarit

Disa cilësi të revizorit të jashtëm
➢ Nivel të lartë njohurish të specializuara
➢ Përvojë nga punësimi afatgjatë i tyre me probleme të ndryshme kontrolli
➢ Aftësi të zhvilluar për të bërë kritikë dhe për të kuptuar, pa ndërmjetësi dhe pa humbur
kohë
➢ Zgjuarsia dhe prirja për të planizuar dhe kuptuar metodat dhe procedurat e reja
➢ Siguri dhe vetëveprim për drejtësinë e punës së tij
➢ Zgjuarsi, diplomaci dhe dallueshmëri në kontaktet me personat e tjerë
➢ Punë durim dhe studim në veprën e tij të zgjuar, përjashtim të zgjidhjeve
kompromituese.

10

3. DEFINIMI I PROBLEMIT
Sikurse qe dimë, se në Kosovë operojne një numër relativisht i knaqshëm i Organizatave të
Mesme , të vogla dhe me veprimtaritë e ndryshme që operojnë shpesh bien ndesh me
rregullativat në fuqi , nuk përjashtohen mundësit e keqpërdorimit ,fshehjeve të ndryshme ,e deri
tek invazioni fiskal.
E kemi cekur edhe më herët se deri me tani ne rastin e Kosovës , Kontrollat e jashtme dhe
revizioneve nga auditet e jashtëm, caqet e tyre jane kryesishte Organizatat shtetërore, te cilat
herë pas herë organizojne audit të jashtëm apo te mbrendshëm në veprimtarit e tyre.
Ne ketë kontekst Dogana respektive ushtron kontrolla të herë pas hershme subjekteve qe në
historikun e tyre jane importues të mallrave të ndryshme , shfrytezues të procedurave të
ndryshme doganore të lejuara me kod doganore në fuqi , pra procedurave me ndikim ekonomik,
që Dogana përmes sektorit të Auditimit të jashtëm bënë kontrolla pas importuese deri tek riinkasimi i mjeteve në rast të mosperputhjes së importit dhe autimit të jashtëm.

Duke marr parasyshe rrethanat dhe lehtësimet që Dogana ofron për Subjektet në procedura
doganore, krahas ofrimit të lehtësirave tenton që subjektet të jenë në koëh me planet e tyre
biznesore, duke kursyer kohë të panevojshme në qendrime fizike në hyrje të kufinjëve , dhe me
futjen e sistemit më të ri ASYCUDA tenton që të rrisë besimin ,të shton efikasitetin, dhe
kontrollon në qdo hap veprimet duke eliminuar parregullësit dhe evidentuar subjektet në
procedurë qe vërtet ka nevojë për një kontrollë të jashme pas zhdoganimit te mallrave.

Pra,qëllimi kryesor i punimit të temës së diplomës është të gjejmë përgjigje në pytjen si në
vijim:
Si bëhet auditimi i jashtëm i ndërrmarjeve pas zhdoganimit të mallrave në Republiken e
Kosovës?
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4. METODOLOGJIA

Në bazë te Organogramit të Doganës në ketë rasti i Kosovës , egziston Auditimi i Jashtëm
apo Sektori i kontrollës pas-importuese që vepron në kuadër të Departamentit të Zbatimit të
Ligjit, dhe si i till egziston si sektor i veqant me një numër punonjësish kryesishtë të lemisë së
cakëtuar , ekonomistë , dhe auditor të certifikuar që veprojne në baza javore, mujore dhe
Vjetore.
Në kuadër të këtij sektori veprojnë rreth 6 njësite me nga 3 punonëjs , dhe në bazë të nivelit të
rrezikut, informatave dhe analizave që bëhën pandërprerë, indentifikohen dhe subjektet që
vendoset t’iu behët nje kontrollë në lokacionin ku ata veprojnë.

Fillimishte bëhet një njoftim nga Dogana tek Subjekti me informatat që ne një datë të
caktuar do të kenë vizite nga Auditimi i Jashtëm, dhe kur konfirmohet vizita atëherë fillojnë me
një brifing hyrës, duke ndaër detyrat dhe përgjegjësit dhe duke u njohtuar me lënden që do të
jetë subjekt i kontrollës.
Ne bazë të informatave nga importi, dokumenteve të paraqitura dhe që shoqërojne lënden,
kontrolla në zyrë i paraqet objektivat se në qfarë mënyre do të bëhet kontrolla, qka saktesishtë
do të jetë subjekt i kontrollës, vlera doganore, shpenzimet e transportit, shmangjet eventuale,
tarifimi i mallit, apo në përgjithesi të gjitha elementet e cekura me lartë.
Vlen të cekët se qëllim i Doganës nuk është goditja dhe bankrotimi i subjekteve afariste , por
në ketë rast dhe jepen këshilla dhe sygjerime për hapat e mëtutjeshëm, por se në rastë të ndonjë
shmangje apo shkelje që konsiderohet e qëllimshte nga ana e Subjektit në procedure ,atëherë
sektori i AJ –lëshon aktvendim për ri-inkasimin e mjeteve në dobi të Doganës së Kosovës dhe
mjetet e derdhura shkojnë në bugjetin e konsoliduar të Kosovës.
Ne të ardhmen Dogana do të jetë zëri i fortë për bizneset që operojnë në Kosovë duke
,mbrojtur klimën biznesore, dhe duke ofruar lehtësira doganore në pergjithesi procedura që
lehtësojnë veprimtarin e secilit që posedon qertifikat importi-eksporti të regjistruar në Doganën
e shtetit respektiv.
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5. REZULTATET
5.1 Procedurat e përgjithshme doganore
Me qellim që të krijojmë një koncept të qartë dhe konkret për aktivitetin dhe detyrat që kryen
Dogana e Kosovës, ne kemi mësuar procedurat e përgjithshme të cilat aplikohet dhe zbatohet
nga Dogana, për të mundësuar një funksionim normal të qarkullimit të mallrave dhe njerëzve në
kufijtë e Kosovës, duke filluar nga procedurat e rregullta që zbatohen në import/eksport të
mallrave deri tek procedurat doganore me ndikim ekonomik, si dhe kontrollin pas zhdoganimit
tek një kompani në nje periudhen të caktuar kohore.

5.1.1 Plotësimi i DUD-it
DUD-i (Dokumenti Unik Doganor), DUD-i është dokument doganor i cili plotësohet me rastin
e importit dhe eksportit të mallit, ky dokument fillimisht plotësohet nga Agjenti Doganor të cilët
janë ndërmjetësues në mes të kompanisë dhe doganës. Përmes DUD-it bëhet deklarimi
(paraqitja) e mallit me rastin e zhdoganimit. DUD-i ka 54 rubrika për të plotësuar, kur disa prej
tyre nuk janë obligative të plotësohet, varesisht nga rasti i caktuar. Deklaraten doganore e
ploteson Agjenti Doganor përmes porgramit TIMS, nga Shtatori 2012 përmes sistemit
elektornik ASYCUDA. Ky system elektronik është pronë e Doganës, por që mundëson të
shërbehen edhe shpedicionet me këtë sistem. Pasi të plotesohet DUD-i nga Agjenti Doganor
atëherë dergohet në formë elektornike në Doganë, respektivisht tek faza e pranimit të
dokumenteve, ku kontrollohet nga zyrtari doganor në pranim të dokumentacionit. Zyrtari i
pranimit bënë harmonizimin e të dhenave në DUD-ë me dokumentet tregtare ndërkombetare të
bashkangjitura, apo që e percjellin mallin gjatë rrugetimit nga vendi i nisjes deri tek vendi i
destinimit.
Të dhënat relevante që duhet t’i ketë DUD-i jane: regjimi doganore, eksportuesi, importuesi,
deklaruesi, numri i DUD-it, data e pranimit, nënshkrimi i zyrtarit që pranon mallin, përshkrimi i
mallit, kodi tarifor, vendi i origjines se mallit, vendi i dergeses, kodi i procedures doganore,
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shuma faturale, çmimi i mallit, kushtet e dergesës (Pariteti), përllogaritja e detyrimeve doganore
etj.

5.1.2 Dokumentet komerciale që duhet të përcjellin mallin gjatë import/eksportit
Për të realizuar një transaksion tregtar, respektivisht gjatë import/eksportit, duhet të perciellet
me një varg të dokumentacioneve të caktuara. Disa dokumente më të rëndesishme që duhen të
paraqiten se bashku me mallin me rastin e paraqitjes për zhdoganim, janë:
Dokumentet tregtare ;
-

Fatura tregtare

-

Fatura proformë

Dokumentet e transportit;
-

Dokumenti i transportit ajrorë

-

Dokumenti i transportit rrugorë – hekurudhor

-

Dokumenti i transportit ujorë

-

Lista e paketimit

Çertifikatat mbi mallin ;
-

Çertifikata e origjinës së mallit

-

Çertifikata e shëndetësisë (sanitare, fitosanitare)

-

Çertifikata mbi peshën e mallit

-

Çertifikata mbi kualitetin e mallit, si dhe

Dokumentet e sigurimit të mallit
Dokumenti TIR Carnet
Dokumenti ATA Carnet
Dokumentet e lartcekura janë dokumente të mundshme, sipas rastit që përcjellin mallin gjatë
qarkullimit – bartjes nga vendi i eksportuesit tek vendi i importuesit.
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5.1.3 Përgaditja e një faturës tregtare komerciale :

Shitesi:

Bleresi:

Mediteran S.A

“ABC Trade” sh.p.k

Viena / Street no 47

Nr. Biznesit: 90758732

Austria

Veternik - Prishtine

Tel/Fax : 0425783298

Kosova
Tel/Fax; 044/222-222

Fatura (Invoice) Nr. 0000598216
Date : 19/04/2012
Nr.

Pershkrimi i mallit

Sasia

Njesia Cmimi

Vlera

1.

Sheqer kristalor për konsum

25,00

Ton

15,000.00 Euro

25.00

Ton

600.00 Euro

njerzor

Totali

15,000.00 Euro

Shuma faturale : Pesembedhjet mije Euro
Origjina: Brazil
Pesha Bruto: 26,500.00 kg
Pesha Neto: 25,000.00 kg
Pariteti: EXW – Viena
Afati i pageses se mallit : 30 dite
Identifikimi i transportuesit: A-3457 I DP-12098-F

______________
(nënshkrimi)

________________
(nënshkrimi )
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5.1.4 Përllogaritja e detyrimeve doganore
Dogana e Kosovës me rastin e zhdoganimit të mallit, sipas ligjeve ekzistuese mbledhë këto lloje
të detyrimeve doganore: taksat doganore, taksat e akcizës dhe TVSH-në. Me qëllim që të
prezantojmë njohurit e marra në këtë Sektor për taksat doganore kemi paraqitur përllogaritjen e
detyrimve doganore, si në shembujt në vijim:

Shembull 1.
Nëse importohet malli - këpuca për femra, sasia prej 1,560.00 palë, me origjinë nga Italia, vlera
e mallit prej 70,200.00€, kushtet e dërgesës EXW, Shpenzimet e transportit i bartë importuesi
(shpenzimet e transportit prej Italis deri në Kosovë janë 2,200.00 €). Sa duhet paguar detyrime
doganore për këtë mall ?

Zgjidhje:
Vlera e mallit …………………………………………...………………..………..…. 70,200.00
€
Shpenzimet e transportit …..........................................................................................

2,200.00

€
Baza

doganore

………………………………………………………..…………….….72,400.00€
Taksa doganore (norma 10%) ………………………………..……………………….. 7,240.00
€
Tatimi

mbi

Vlerën

e

Shtuar

(16%)

…………………………………..............………....12,742.40€
Detyrimet

doganore

totale

(TD+TVSH)

………………………………………..…..

19,982.40€
Ose
Baza Doganore 72,400.00 € x 27.6% = 19,982.40
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5.1.5 Regjimet doganore
Regjimet doganore mund t’i quajmë përcaktimet përmes shifrave të caktuar që tregojn trajtimin
apo statusin e mallrave të deklaruara. Regjimet doganore gjithnje duhet të përcillen edhe me
kodin e procedurave për të përcaktuar me sakt statusin e mallit. Po paraqesim disa nga regjimet
doganore më të përdorura gjatë kryrjes se aktivitetit doganor:
Tabela 1. Regjimet doganore

Regjimet

Kodi i procedurave

Përshkrimi i procedurave

IM4

40 00

Import i rregullt

IM4

41 00

Import nën procedure e përpunimit të brendshëm –
system me kthim

IM4

40 91

Import (dalje në qarkullim të lire nga përpunimi
nën kontroll doganor)

IM9

91 00

Përpunim nën kontroll doganor

IM5

51 00

Import nën 17rocedure e përpunimit të brendshem
– system me pezullim

IM5

53 00

Import i përkohshëm

IM6

61 21

Ri- import

IM7

71 00

Import – Hyrje në depo doganore

EX1

10 00

Eksport i rregullt

EX2

21 00

Eksport i përkohshëm

EX3

31 91

Ri-eksport nga përpunimi nën kontroll doganor

EX3

31 00

Ri- eksport – Kthimi i mallit

EX3

31 71

Ri-eksport nga depoja doganore

EX3

31 51

Ri- eksport nga përpunimi i brendshëm - system
me pezullim

EX3

31 41

Ri-eksport nga përpunimi i brendshëm -sistem me
kthim

EX3

31 53

Ri-eksport nga importi i përkohshëm

Burimi: www.doganat.kos

17

Siç shihet në tabelën e lart-cekur kemi parqitur disa nga regjimet dhe kodet e procedurave që
përdoret më tepër, duke pasur parasysh që kemi edhe kode të tjera të procedurave aty ku bëhet
lëvizja apo trajnimit i mallit prej një procedure në tjetrën, p.sh. prej depos në përpunim të
brendshëm, apo porcedura tjera të ngjashme.

5.1.6 Procedurat Doganore me Ndikim Ekonomik
Procedurat doganore me ndikim ekonomik janë të dizajnuara me qëllim përkrahjen e kompanive
që ushtrojnë aktivitetin tregtar, prodhues në raport me vende tjera, respektivisht që këto
kompani e kanë qëllimin themelor ri-eksportin e mallrave. Këto procedura mundësojnë lirimin
nga detyrimet apo pezullimin e tyre, varësisht nga procedurat që aplikohet.
Procedurat me ndikim ekonomik janë:
•

Deponimi doganor

•

Përpunimi i brendshëm

•

Importi i përkohshëm

•

Përpunimi nën kontroll doganor

•

Përpunim i jashtëm

5.1.7 Depo doganore - për të shfrytëzuar lehtësirat që ofrojnë procedurat e depos doganore,
subjekti paraprakisht duhet të bëjë kërkesë në Doganës e Kosovës që të autorizohet për
shfrytëzimin e kësaj procedure. Me anë të kësaj procedure subjekti ka mundësi të importon
mallra me detyrime të pezulluar, me kushtin që këto mallra do të ri-eksportohen në ndonjë vend
tjetër. Për mallrat që do të ri-eksportohen bëhet barazimi (shkarkimi) procedural, ku subjekti
lirohet për atë pjesë të mallit të ri-eksportit, kurse në qofse një pjesë e mallit nuk ka mundur të
ri-eksportoj, shitet në vend atëherë për atë pjesë obligohet të kryej detyrimet doganore. Në
autorizim përcaktohen të gjitha të drejtat dhe obligimet që ka subjekti që shfytëzon autorizimin
ndaj Doganës së Kosovës. Vlenë të ceket se shuma e obligimeve nën proceduren e deponimit
doganore duhet të sigurohet me garancion bankar, që vlera e garancionit duhet të jetë e
barabartën me shumën e detyrimeve doganore të mallit në procedure.

5.1.8 Përpunim i brendshëm - edhe këtu për të shfrytëzuar lehtësirat që ofrojnë procedurat e
përpunimit të brendshëm, subjekti paraprakisht duhet të bëjë kërkesë në Doganës e Kosovës që
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të autorizohet për shfrytëzimin e kësaj procedure. Me anë të kësaj procedure subjekti ka
mundësi të importon lendë të parë, gjysemë produkte, produkte të pa përfunduara me detyrime
të pezulluar, me qëllim që ndaj këtyre mallrave të kryehet edhe një process i caktuar i
përpunimit dhe të ri-eksportohen në ndonjë vend tjetër si produkte të gatshme. Për mallrat që do
të ri-eksportohen bëhet barazimi (shkarkimi) procedural, ku subjekti lirohet për atë pjesë të
mallit të ri-eksportit, kurse në qoftë se një pjesë e mallit nuk ka mundur të ri-eksportoj, shitet në
vend atëherë për atë pjesë obligohet të kryej detyrimet doganore. Në autorizim përcaktohen të
gjitha të drejtat dhe obligimet që ka subjekti që shfytëzon autorizimin ndaj Doganës së Kosovës.
Procedura e përpunimit të brendshëm aplikohet në dy sisteme:
• Sistemi me kthim - subjekti paguan detyrimet dhe në rasti kur ri-eksportohet
produktet kërkon kthimin e detyrimeve doganore që ka paguar në rastin e
hyrjes.
• Sistemi me pezullim – subjekti nuk paguan kur bëhet hyrja e këtyre mallrave
(produkteve të pa përfunduara), por për pjesën e detyrimeve të pa paguara,
sigurohet me anë të garancionit bankar.

5.1.9 Importi i përkohshëm - kjo procedurë mundëson importimin e mallit, me pezullimin e
detyrimeve, me qëllim që këto mallra janë hyrë përkohësisht në Kosovë. Tek kjo procedure
aplikohet a). Lirimi i plotë dhe b). Lirimi i pjesërishëm. Import me lirim të plotë kryesisht
lirohet mallrat që nuk kanë qëllime komerciale, por mund të jenë mallra të personave fizik që
vijnë në vend për qëllim studimi, përkrahje, ndihme etj. Por edhe mallrat apo instrumente të
ndryshme që bartin personat me qëllim kryrjen e ndonje aktiviteti mjekësor, ndihmave rast
fatkeqësive, qëllimi sportive, qëllim mostrave për panair e të tjera të ngjashme. Kurse mallra me
lirim të pjesëshëm janë mallra apo pajisje, makineri që hynë në Kosovë përkohësisht me qëllim
të kryrjes së ndonjë aktiviteti komercial. P.sh. një kompani nga Shqipëria, fiton punën për
shtrurjen e një rruge në Kosovë, makineria hynë për kryrjen e kësaj pune lirohet pjesërisht,
sepse për atë makineri kjo kompani duhet të paguaj 3% në muaj në shumën e detyrimeve që do
të duhet të paguaj sikur të ishte import i rregullt.
5.1.10 Përpunim nën kontroll doganor – Tarifa doganore është e organizuar në atë mënyrë që
në të shumtën e rasteve mallrat e përpunuara (prodhuara) bartin një normë më të lartë të
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detyrimeve sesa lënda e parë ose pjesët përbërëse nga të cilat prodhohen ato. Në disa raste
megjithatë, produktet finale tërheqin një normë më të vogël të detyrimeve sesa mallrat prej të
cilave janë prodhuar. Në disa raste këto anomali të tarifës mund të bëjnë më ekonomike që të
importohen produktet e gatshme direkt nga jashtë Kosovës, sesa të importohet lënda e parë ose
pjesët përbërëse dhe të prodhohen produktet në Kosovë.
Procedura PKD është masë lehtësuese tregtare, që ka për qëllim të inkurajojë përpunimin në
Kosovë duke lejuar disa lëndë të para ose komponente të caktuara të importohen përmes
procedurës së pezullimit të detyrimeve. Pas përpunimit, produktet e përpunuara mund të
deklarohen për qarkullim të lirë me normë më të ulët që u përgjijget atyre nga norma që i
përgjigjet lëndës së parë.

5.1.11Përpunimi i Jashtëm - kjo procedure doganore i mundëson kompanive që gjysem
produkte të eksportojnë përkohsisht dhe në rastin e hyrjen në Kosovë, të paguhet vetëm për
pjesën e përpunimit, pra vetëm për vlerën që ju është shtuar produktit e jo për gjithë vlerën e
mallit.
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5.1.12 Paraqitja e nevojës për Kontroll Pas Zhdoganimi të mallrave

Duke u paraqitur nevoja të krijohen kushte më të favorshme për qarkullimin ndërkombëtar të
mallrave, gjithnjë e me tepër vendet tentojnë të zvogëlojnë pritje dhe formalitetet administrative
doganore me rastin e hyrjes në kufirin e vendit, kjo me qëllim që të krijohen lehtësirat
administrative për lëvizje të lirë dhe pa barriera të caktuara. Prandaj deri sa jepet mundësia e
qarkullimit të shpejt të mallrave, njëkohësisht paraqitet problemi se sa është e mundur nga
mekanizmat (kontrollet) në kufi, me rastin e hyrjes së mallit mund të kryhet kontrolli i plote
ndaj mallrave apo kompanive që ushtroj aktivitetin tregtar. Prandaj duke pasur parasysh këtë
fakt paraqitet nevoja që të fuqizohen mekanizmat e brendshëm që do të realizojnë kontrolli
financiare në mënyrë që të plotësojnë pjesën e pa kontrolluar në kufi, që nëse kompanitë kanë
apo nuk kanë kryer shmangie nga detyrime doganore dhe janë përgjigjur procedurave në
përputhshmerin me ligjin. Nga arsyeshmeria siç është cekur më lart, brenda doganës të vendeve
të ndryshme janë formuar sektorë të veçant me qëllim të kryejn kontrollat pas zhdoganimit të
mallrave për një periudhë të caktuar kohore në retroaktiv. Prandaj edhe Sektori i Auditimit të
Jashtëm në kuadër të Doganës së Kosovës, funksionon me qëllim që të bëjë kontrolla pas
zhdoganimit tek kompanitë që ushtrojnë aktivitetin tregtar import/eksport.

5.1.13 Sektori i kontrollit Pas-zhdoganimit

Sektori i Auditimit të Jashtëm funksionon në kuadër të Departamentit të Përmbushjes në
Drejtorin e Zbatimit të Ligjit në kuadër të Doganës së Kosovës.
Ky Sektor është themeluar në vitin 2004, dhe momentalisht në kuadrin e tij punojnë 24 pjestarë,
prej tyre: 1 Udhëheqës i Sektorit , 8 udhëheqës të ekipeve, 13 zyrtar të lart të auditimit dhe 2
pjesëtar në Administratën e Sektorit të Auditimit të Jashtëm. Sektori i Auditimit të Jashtëm ka
për qëllim të bëjë kontrollin-auditimin e subjekteve afariste, respektivisht kompanive që merren
me importimin /eksporimin e mallrave. Qëllimi i auditimit është që të konfirmojnë rregullsinë
ligjore, si dhe të gjejë gabimet apo mashtrime e mundshme që mund të jenë kryer me rastin e
zhdoganimit të mallrave. Baza Ligjore që mbështetet Sektori i Auditimit të Jashtëm është: Kodi
Doganor dhe i Akcizave të Kosovës Nr. 03-L-109; respektivisht neni 82 - Kontrolla e
Deklaratave pas zhdoganimit dhe Udhëzimi Administrativ 2009/11.
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Sektori i Auditimit të jashtëm realizon kontrolla tek subjektet afariste (tregtarët) duke u bazuar
në:
•

Program kontrolli për Auditim – ky program apo plan kontrolli përpilohet nga
Sektori i Planifikimit dhe Selektimit (si plane vjetore),

•

Kontrolle të përbashkët me sektorët tjerë Brenda Doganës së Kosovës,

•

Kontrolla të përbashkëta me agjencionet tjera jashtë Doganës, si: ATK-në,
Ispektoriatin e MTI-së, Inspektoriatin e Agjencionit për Produkte Medicinale,
Inspektoriatin e Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinës së Kosovës, Policinë e
Kosovës dhe të tjerë.

Sektori i Auditimit të Jashtëm ka disa burime prej të cilave pranon informata, respektivisht
pranon referimin e lëndëve (subjekteve apo kompanive) për kontroll, nga: Sektori i Analizës së
Rrezikut, Degët Doganore, Sektori i Inteligjencës, Sektori i Hetuesisë, Sektori i Tarifës, Sektori
i Procedurave Doganore si dhe nga të gjithë sektorët tjerë relevant.
Sektori i Auditimit të Jashtëm pranon subjekte për kontroll edhe nga institucionet tjera jashtë
doganës si: ATK-ja, MTI, MSH, PK, si dhe referon lëndë për kontroll tek këto agjenci atëherë
kur paraqitet e nevojshme dhe vlerësohet se duhet të trajtohet nga agjencioni përkatës.

Sektori i Auditimit të Jashtëm për realizimin e kontrollave tek subjektet afariste (kompanive),
bazohet në një definicion mbi kontrollin financiar si:
“Ekzaminimi i strukturuar i të dhënave të tregtarit, dokumenteve, procedurave dhe
kontrolleve të brendshme për të siguruar përputhje me ligjin”
Kjo do të thotë që Sektori i Auditimit të Jashtëm, analizonë të dhënat në dispozicion për
subjektin e caktuar, dokumentet tregtare që përfshinë deklarata doganore, librat tregtarë, faturat,
transaksionet bankare të pagesave, po ashtu edhe procedura doganore me rastin e zhdoganimit
të mallit.
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5.2. Fazat e Auditimit
Auditimi përbëhet nga tri faza:
a) Faza -I- rë apo përgaditore e auditimit (auditimi në zyrë)
b) Faza -II-të apo auditimi tek objekti afarist në kontoll
c) Faza -III-të apo përfundimi i auditimit dhe raportimi

5.2.1 Faza -l-rë apo faza përgaditore e auditimit

Ndryshe mundë të quajmë edhe si një auditim në zyrë. Në këtë faze Auditori merret me
kërkimin e të dhënave, informacioneve, dokumenteve që i nevojiten për të analizuar biznesin.
Auditori informatat apo të dhënat për bizneset mund ti merr në shumë mënyra.
Dogana e Kosovës ka aplikuar sistemin elektronik TIMS (Trade Information Menagment
Sistem), i cili ka mundësuar procesimin e deklaratave doganore në procedure, zhdoganimit
elektronit të mallrave, mbajtjen (ruajtjen) e të dhënave, si dhe administrimit me të dhënat në
TIMS, mirëpo nga 03.09.2012, Dogana përurojë sistemin e ri dhe modern ASYCUDA i cili do
të zëvendësoj TIMS-in, dhe njëkohësisht do të lehtësoj punën e biznesit dhe qarkullimin e
mallrave, por njëkohësisht do të ofrojë mundësi për kontrolle sa më efektive dhe efikase të
bazuar në praktikat më të mira evropiane. Sistemi ASYCUDA, përdoret në pjesën më të madhe
të Doganave në botë dhe si i tillë është kompatibil me kërkesat dhe praktikat më të mira. Deri sa
është përdorur sistemi TIMS, si program përkrahës është përdorur edhe PKD-ja (Programi për
Kërkimin e Deklaratave), i cili program mundëson nxjerrjen e të dhënave nga TIMS-i, dhe i
transferon ato në Excel.
Njëkohësisht për të marrë informata mbi themelimin e kompanisë mund të shfrytëzohet edhe
www.arbk.org, nga Agjencioni për Regjistrim të Biznesit.
Zakonisht pasi të merren të gjitha informatat dhe bëhet kryerja e analizave njësiti i auditimit
diskuton me Udhëheqësin e Sektorit i cili vendos a duhet të bëhet një vizitë tek tregëtari. Nëse
nuk parashihet një kontrollë tek ndërmarrja atëherë plotësohet Raporti i Kontrollit siç kërkohet.
Gjatë kontrollit zyrtari që kryen auditimin e kompanisë duhet të ketë parasysh edhe
materialitetin. Jo materialiteti gjatë auditimit paraqitet kur vlera e detyrimeve apo taksave është
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shumë minimale, atëherë mund të konsiderohet se nuk është e vlefshme të vazhdohet me
auditim.
Njëkohësisht zyrtari i auditimit gjatë kontrollit bënë edhe mostrimin apo përzgjedhjen e
deklaratave doganore për kontroll, i cili mostrim është një element shumë i rëndësishëm gjatë
auditimit të një tregtari. Me anë të mostrimit nxjerrim deklarata me rrezik më të lartë dhe në
bazë të tyre përfaqësohet gjendja e përgjithshme e deklaratave të asaj natyre dhe për përmes saj
mund të pasqyrohet bindshmëria për rregullsin procedurale të subjektit në kontroll.

Përdoren disa metoda të mostrimit, për përzgjedhjen e deklaratave për kontroll, siç janë:
•

Mostrimi sipas rastit

•

Metoda e stratifikimit

•

Metoda sipas intervalit të marrjes së mostrave
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5.2.2 Faza -II-të apo auditimi tek objekti afarist në kontroll

Auditimi tek tregtari bëhet me paralajmërim dhe kryhet në mënyrë profesionale ku respektohen
të gjitha të drejtat e tregtarit.
Gjate vizites tek tregtari Auditori duhet të aplikon këto rregulla:
•

Duhet të ketë autorizimin për kontroll,

•

Duhet ta mbajë identifikimin zyrtar gjatë gjithë kohës,

•

Pyetësorin për intervistimin e tregtarit

•

Mund të kërkon qasje ne dokumentacionin e ndërmarrjes,

•

Mund të kontrollon dhe regjistron mallrat sipas nevojes,

•

Njofton personat përgjegjës për sigurimin e dokumentacionit të nevojshëm,

•

Mbyllja (plombimi) i objektit afarist apo ndërmarrjes, etj.

5.2.3 Faza -III-të përfundimi i auditimit dhe raportimi

Zyrtari doganor fillon analizën dhe vlersimin e shënimeve pas sigurimit të të dhënave dhe pasi
të përfundoi me çdo analize atëherë duhet të përfundojnë auditimin.
Pas çdo vendimi i cili merret, caktohet edhe nje takim me tregtarin ku Udhëheqësi i Ekipit e
njofton me të gjeturat gjatë auditimit dhe e njofton me gabimet eventuale, rekomandon
ndryshimet në procedura, mund të përgadit aktvendim për inkasimin e detyrimeve të pa
paguara, këshillon tregtarin mbi të drejtën e tij të ankesës në qoftëse ai nuk pajtohet me
përfundimin e lëndës.
Në fund të auditimit përpilohet një raport kontrolli ku ky raport duhet të jetë regjistër i saktë i
kontrollave të bëra dhe veprimeve të ndërmarra nga ana e ekipit të auditimit të jashtëm
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5.3. Llojet ( tipet ) e rrezikut:
•

Rreziku nga nën vlerësimi i mallit

•

Rreziku nga origjina dhe preferencat e mallit

•

Rreziku nga mos-deklarimi i sasisë së mallit

•

Rreziku nga klasifikimi tarifor jo i drejt i mallit

•

Rreziku nga eksportet

•

Kushtet e dërgesës së mallit (pariteti)

5.3.1. Rreziku nga nën vlerësimi i mallit
Një pjesë e caktuar e subjekteve (ndërmarrjeve) tentojnë që në mënyra të ndryshme t’i
nënvleresojne mallrat të cilat i importojnë dhe kështu të paguajnë taksa me të vogla.

5.3.2 Rreziku nga origjina dhe preferencat e mallit

Detyra e rregullave të origjinës është: të bëjë përcaktimin nacional të mallit. Origjina e mallit
ndahet në 2 grupe: preferenciale dhe Jo-preferenciale. Origjina jo-preferenciale konfirmon
origjinën nacionale të produktit. Origjina preferenciale sjell benificione te caktuara për mallrat
të cilat janë subjekt i tregtisë së jashtme ndërmjet vendeve të cilat e kanë marrëveshje tregtare.
Zakonisht këto marrëveshje bëhen me qellim të reduktimit të taksave doganore, reciprociteti,
lëvizjen e lire të mallrave dhe njerzëve, etj.

5.3.3 Rreziku nga mos-deklarimi i sasisë së mallit
Sasia e mallit të padeklaruar nënkupton taksa më pak të paguara dhe kontrabandimi i mallit. Ky
është një problem në pjesën veriore të Kosovë ku mund të themi qe një pjesë e caktuar e
kontrabandistëve mundohen që në mënyra të ndryshme të bëjnë shmangien nga taksat doganore
duke mos e deklaruar mallin ne kufi, por duke tentuar të fusin mallin në territorin e Kosovës
nëpër rrugë ilegale.
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5.3.4 Rreziku nga klasifikimi tarifor jo i drejt i mallit

Një numër i mallrave që importohen lirohen nga taksa doganore 10%, disa të tjera lirohen nga
TVSH 16% kurse shumica e mallrave duhet ti paguajnë të gjitha taksat duke përfshirë edhe
taksën e akcizës. Subjektet afariste me qëllim apo pa qëllim i klasifikojnë mallrat e tyre në kode
tarifore ku lirohen nga njëra apo tjetra taksë. Kjo nënkupton që ata do të paguajnë taksa më të
vogla për ato produkte por njëkohësisht ata rrezikojnë të gjobiten për veprimet e bëra.

5.3.5 Rreziku nga eksportet

Probleme me eksporte fiktive ka secili shtet në botë, kjo nënkupton që ndërmarrjet deklarojnë
ekportin e mallrave në vende tjera e ne realitet ato mallra tentojnë të mos dalin nga Kosova. Me
këtë veprim subjektet afariste mund të bëjnë përpjekje që të përfitojnë nga tatimet e brendshme
për produktet e prodhuara.

5.3.6 Kushtet e dërgesës së mallit (pariteti)

Gjatë auditimit të subjektit afarist kontrollohet edhe pariteti apo kushtet e dërgesës së mallit prej
vendit të nisjes deri tek vendi i arritjës. Kjo me qëllim një pjesë e caktuar e bizneseve bëjnë
përpjekje të bëjnë shmangie nga detyrimet doganore përmes mos-deklarimit të shpenzimeve të
transportit, ngarkimit, shkarkimit apo shpenzimeve tjera me rastin e transportimit të mallit.
Arsyeja sepse shpenzimet e transportit përfshihen në bazë doganore dhe ju nënshtrohen
detyrimeve daganore.
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5.4 Aktvendimet

Auditimi i Jashtëm mund të nxjerr aktvendime si:
•

Aktvendimi për Inkasim

•

Aktvendimi për ndryshim të dhënave në DUD-ë

•

Aktvendimi për kthim të garancionit bankarë

5.4.1 Aktvendimi për Inkasim

Ky është aktvendim që nxjerrë Auditimi i Jashtëm, në rastet kur subjekti afarist i është
shmangur detyrimeve doganore. Në aktvendim paraqiten të dhënat e subjektit, shumën e
detyrimeve doganore, afatin kohor për pagesë, arsyetimi për të gjitha veprimet e ndërmarra,
faktet, provat ku mbështetet ky aktvendim, dhe ne fund pjesa ku jepen këshilla ligjore dhe afati i
ankesës.
5.4.2 Aktvendimi për ndryshim të dhënave në DUD-ë

Aktvendimi për ndryshimin e të dhënave ka për qëllim ndryshimin e të dhënave pa aplikuar
taksa shtesë. Pra ky aktvendim merret me korigjimin e të dhënave në deklarata doganore, në
raste kur vërehen ndonjë gabim me rastin e zhdoganimit të mallit.

5.4.3 Aktvendimi për kthim të garancionit bankar

Ky aktvendim përpilohet atëherë kur kemi kërkesë nga subjekti i caktuar për kthimin e
garancionit bankar. Pasi Sektori i Auditimit të Jashtëm e pranon kërkesën e subjektit, zyrtari
doganor e shqyrton dhe e kontrollon kërkesën e tij dhe konstaton se çdo gjë është në rregull dhe
i ka përmbushur gjitha kriteret për kthimin e garancionit bankar. Permes këtijë aktvendimi pala
mund të tërheqë garancionin e tij bankar pranë Sektorit të Financave.
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5.4.4 Lirimet në Qakullim të Lirë të Mallit dhe qëllimi i tyre (LQL)

Lirimi në qarkullim të lirë të mallit është një procedurë doganore ku Sektori i Audimit të
Jashtëm ka për detyrë ta realizoj kontrollimin apo verifikimin e shfrytëzimit të mallit lëndor.
Sektori i Procedurave Doganore apo Degë Doganore lëshojnë autorizimin për të verifikuar
destinimin e fundit të atij malli, i cili ka përftuar lirim nga detyrimet doganore.

5.4.5 Administrata në Sektorin e Auditimit të Jashtëm

Ndërmerr këto veprime:
•

Protokolon të gjitha shkresat e brendshme dhe jashtme ,

•

Pranon dosjet e kompletuara nga zyra e kontrollit,

•

Mban evidencë,

•

Bënë regjistrimin dhe arkivimin e lëndëve

•

Bënë raportime javore, mujore, vjetore të të hyrave

•

Dërgon kopjen e aktvendimit dhe fletë pagesave me postë,

•

Mban evidencë të aktvendimeve dhe shumat e borxheve të subjekteve në procedurë për
Sektorin e Auditimit dhe e përcjellë statusin e lëndëve deri te arkivimi i tyre.

5.4.6 Sektorët që delegojnë kontrolla pastdokumentare në Doganën e Kosovës

Informatat dhe delegimet gjithashtu mund të vijnë edhe nga sektorë tjerë brenda Doganës. Këta
sektorë mund të referojnë lëndët apo subjektet për kontroll në Sektorin e Auditimit të Jashtëm.
Këta sektorë janë:
•

Sektori Planifikim dhe Selektim

•

Sektori Analizës së rrezikut

•

Sektorët e Hetuesisë dhe Intelegjencës

•

Sektori i Akcizës

•

Sektori i Vlerës

•

Sektori i Tarifës, dhe

•

Sektorë tjerë relevant
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5.4.7 Sektori i Planifikimit dhe Selektimit
Ky sektor gjendet në kuadër të Departamentit të Përmbushjes dhe bënë analizat elektronike të
të dhënave në bazë të kritereve të përcaktuar paraprakisht, dhe nga filtrimi i të dhënave që janë
në dispozicion nga sistemi TIMS, bëhet selektimi dhe planifikimi i subjekteve për kontroll. Ky
sektor vazhdimisht gjatë tërë vitit selekton, planifikon dhe delegon lëndë për Sektorin e
Auditimit të Jashtëm.

5.4.8 Sektori i Analizës së Rrezikut

Analiza e rrezikut është shfrytëzimi sistematik i informatave të disponushme për të determinuar
se sa shpesh mund të paraqitet risku dhe çfarë madhësie kanë pasojat e tij. Sektori i Vleresimit
të Rrezikut në bazë të dhënave në dipozicion bënë vlerësimin e rrezikut për mallrat dhe
kompanitë importuese, respektivisht bënë selektimin e rrezikut në tre nivele:
a) nivelin e ulët,
b) nivelin e mesëm dhe
c) nivelin e lartë.
Në bazë të vlerësimit të rrezikut kompanitë apo mallrat të cilat janë importuar nga këto kompani
mund të përcaktohet niveli i kontrollit apo kanali i doganimit në bazë të sistemit të ri
ASYCUDA. Nëse gjatë vlerësimit të riskut hasim në ndonjë gabim teknik, shmangie të taksave
apo mashtrim, në mënyrë direkte lëndën e drejtorjnë në SAJ, për rregullim të situatave dhe
inkasimin e mjeteve të pa-inkasuara.

30

5.4.9 Sektori i Hetuesisë dhe Inteligjencës

Sektorët e Hetuesisë dhe Intelegjencës bëjnë mbledhjen e informatave, hetimin e çështjeve të
caktuara doganore dhe në raste të caktuara kur paraqitet e nevojshme delegojnë për inkasim të
taksave të pa-paguara te Sektori i Auditimit të Jashtëm.

5.4.10 Sektori i Akcizës

Sektori i Akcizës mund të referon subjekte të caktuara për kontrollë në rastet kur vërejnë se
gjatë mbikqyrjes së subjekteve me mallra akcizore, nuk respketojnë dispozitat ligjore dhe në
këtë rast mund të paraqiten detyrime doganore të pa paguara dhe lënda mund të referohet në S.
Auditimit për inkasimin e taksave shtesë.

5.4.11 Sektori i Vlerës

Ky sektor shërben si furnizues apo referues i lëndeve për kontrolle tek Sektori i Auditimit të
Jashtëm, në rastet kur vërejnë se mallrat e caktuara nuk janë zhdoganuar me vlera reale.
Mosdeklarimi i saktë i vlerës është njëra ndër parregullsitë dhe rreziqet kryesore me të cilat
ballafaqohet Dogana e Kosovës. Mosdeklarim i saktë i vlerës manifestohet pothuajse tek të
gjitha llojet e mallrave e posaçërisht atyre mallrave që vijnë nga shtetet aziatike.

5.4.12 Sektori i Tarifës

Ky sektor shërben për tarifimin e mallrave, kjo nënkupton që mallrat të cilat importohen duhet
të tarifohen drejt. Në raste kur kemi hamendje në numër tarifor për mallrat e caktuara, atëherë
bëhet kërkesa tek ky sektor për tarifim.
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6. KONKLUZIONI:
Në punim është trajtuar ligji doganor, praktikat e punës që kryhen në doganë, si: Dokumenti
Unik Doganor, plotësimi i tij, harmonizimi të dhënave në mes dokumenteve që përcjellin mallin
me të dhënat në DUD-ë, përllogaritjen e detyrimeve doganore në raste të ndryshme.
Pikat kyqe të punimit është kontrolli pas zhdoganimit, fazat e kontrolli, llojet e rezikut që duhet
të kemi në fokus të kontrolli si: Vlera e mallit, origjina e mallit, klasifikimi tarifor, procedurat
doganore me ndikim ekonomik, kushtet e dergesës, eksportet fiktive etj.
Doganat e shtetit respektiv punojne me direktiva te Ministrise se Ekonomise dhe Financave,
misioni dhe detyrat qdo here kryhen me sukses dhe pikerishte duke ju permbajtur Misionit ,
detyrave dhe pergjegjesive arrin objektivat e paracaketuara nga Qeveria.
Plotesimi I DUD-it ne menyren e rregullte ,duke ju permbajtur dispopozitave te kerkuara ,
perllogaritja e detyrimeve doganore, shpenzimeve te transportit , lirimeve te ndyshme, te
aplikueshme sipas legjislacionit ne fuqi, pastaj aplikimi I mirefillte i te gjitha rubrikave ne
DUD, bejne qe zyretaret e Doganave respektivishte Auditimi I jashtem ta beje punen e tyre ne
menyren me te lehte dhe se problemet e ndryshme te paraqitura gjate inspektimit te mos jene
me prapavije ikje nga taksat apo mashtrimet eventuale por qe te njejtat te konsiderohen gabime
teknike te riparueshme, pa ndikuar ne mbarvajtjen e punes.
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